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ABSTRAKT
Në këtë punim do të paraqes rolin e diplomacisë së Kosovës në njohjen ndërkombëtare në
politikën e jashtme të shtetit dhe ka për qëllim të shtjelloj këtë temë. Në fillim do të paraqites
kuptimin e diplomacisë publike në përgjithësi dhe do shtjellohet se përse ajo është e
rëndësishme në politikën e jashtme të një vendi. Pastaj do të paraqes veprimtarin dhe rolin e
diplomacisë së Kosovës për njohjen ndërkombëtare. Diplomacia publike përdoret për të bindur
opinionin ndërkombëtar për vendimet që merr një qeveri e një shteti. Ekziston një nevojë e
domosdoshme për të komunikuar me aktorët jo shtetërorë ose joqeveritarë në botën e sotme dhe
diplomacia publike është mjeti më i rëndësishëm për ta arritur këtë. Diplomacia publike
stimulon marrëdhënien midis udhëheqësve dhe personave të udhëhequr, të shquar dhe publikut.
Shumë herë roli i diplomacisë në politikën e jashtme pengohet nga kuptimi i shumëfishtë i asaj
që diplomacia është dhe bën.

Fjalët kyçe:
Diplomaci publike,
Kosovë.
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1. HYRJE
Ky punim diplome marrë të tërësi në fokus të saj e ka çështjen e diplomacisë Kosovare ndaj
njohjeve ndërkombëtare, integrimin në mekanizmat ndërkombëtarë dhe fuqizimin e
subjektivitetit ndërkombëtarë të Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare.
Diplomacia publike, si term, zakonisht përdoret në kuptimin e veprimtarive të larmishme
kulturore, informuese të aktorëve shtetërorë dhe jo-shtetërore. Krahas formave tjera të ushtrimit
të aktivitetit diplomatik, diplomacia publike shihet si një mënyrë e promovimit të interesave dhe
vlerave të shtetit përmes kuptimit, ndikimit dhe informimit të audiencës së huaj. Përmes kësaj
forme të diplomacisë shtetet kuptojnë kulturat, qëndrimet diplomatike dhe sjelljet politike të
shteteve të tjera. Kjo i jep mundësi shtetit përkatës që ndërtoj dhe menaxhojnë marrëdhëniet me
to. “Kjo formë e veprimtarisë diplomatike bart disa lloj kuptimesh dhe, ndër to, më i përhapuri
dhe më i pranueshmi është përkufizimi i saj si një lloj komunikimi masiv dhe aktiv me opinionin
e shteteve tjera të synuara duke u bazuar në mekanizmat e ndërtimit të dialogut, mirëkuptimit
dhe mbulimit mediatike të këtyre përpjekjeve” (Baliqi, 2010).
“Diplomacia tradicionale është e bazuar në marrëdhëniet e një qeverie me qeveritë tjera, ndërsa
ajo publike është mënyrë e paraqitjes së politikës së jashtme të qeverisë, por më shumë përmes
vlerave, kulturës dhe interesave të vendit dhe nëpërmjet veprimtarëve jo-shtetërore. Për dallim
nga diplomacia konvencionale, diplomacia publike nuk funksionon vetëm përmes kanaleve që
njihen si tradicionale dhe janë zyrtare e shtetërore si ministria e jashtme, ambasadorët, të
dërguarit special etj., por edhe përmes mjeteve dhe rrugëve tjera alternative siç janë: stacioneve
televizive, radio, gazetave, revistave, rrjetet sociale, metodat lobuese dhe mjeteve tjera të
komunikimit” (Baliqi, 2010).
Si shtet i ri dhe me forcë të kufizuar politike dhe diplomatike, është jetike që Republika e
Kosovës të forcojë sektorin e diplomacisë publike që mobilizon të gjitha strukturat institucionale,
organizatat joqeveritare, qytetarët individualë etj. Kjo shihet si një mënyrë e përshtatshme për të
arritur qëllimet e shteteve më të vogla që nuk kanë ndikim në forma të tjera tradicionale të
diplomacisë, për shkak të kufizimeve të tyre objektive.
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Studiues të fushës konstatojnë se në të shumtën e rasteve diplomacia publike është veçanërisht e
rëndësishme për vendet që kanë dalë nga një konflikt i armatosur. Kjo ndodh sepse këto vendet
duhet të ndërtojnë imazhin e tyre, në mënyrë që të prezantohen në komunitetin ndërkombëtarë
dhe në të njëjtën kohë të shfaqin në mënyrën më të mirë potencialin e tyre zhvillues. Një gjë e
tillë do t’ju ndihmonte këtyre shteteve për arritjen e qëllimeve dhe objektivave të tyre politike
dhe diplomatike. Kështu, Ministria e Punëve të Jashtme duhet të koordinojë detyrat në sferën e
politikës së jashtme duke zhvilluar plane dhe strategji afat-gjata që duhet të zbatohen, ndërsa
diplomacia në këtë kontekst është një mjet optimal për arritjen e këtyre objektivave.
“Diplomacia publike është propaganda e huaj, e realizuar ose e drejtuar nga diplomatët dhe, tani
ajo është detyrë kryesore e përfaqësive diplomatike, për këtë arsye, detyrë e rëndësishme e MPJsë është të mbështesë përfaqësitë në këtë punë duke i furnizuar me informacion të miratuar si për
zhvillimet jashtë ashtu dhe për ato në vend” (G.R.Beridge, 2001).
Përveç ekzaminimit të diplomacisë publike si një formë bashkëkohore e të bërit diplomaci dhe,
sipas shumë studiuesve, shumë e përshtatshme dhe e përputhshme për shtete që, në një formë
apo në tjetrën kanë kufizime objektive dhe subjektive për të zbatuar format tjera diplomatike që
mbështeten kryesisht në fuqinë e fortë, kjo temë sot do të identifikoj mënyrat që duhet të ndjekë
Kosova, si rast konkret, për të përmirësuar imazhet e saj si shtet në rrafshin ndërkombëtar. Gjatë
leximeve të artikujve e librave të ndryshëm dhe kërkimeve të thelluara, janë hasur disa mendime
dhe rekomandime të përshtatshme për shtetin e Kosovës të cilat do të mund t’i përfshijmë në
temë, respektivisht në kapitullin IV.
Tema është e ndërtuar në gjithsej VIII kapituj. Pas kapitullit hyrës, vijon kapitulli i dytë i cili
fokusohet në shqyrtimi i literaturës në fushën e studimeve të njohjes se Kosovës në politikën e
jashtme si dhe në njohjen e cështjes së diplomacisë. Në kapitullin e tretë të quajtur Veprimtaria
Diplomatike për njohjen Ndërkombëtare të Kosovës, kam trajtuar në lidhje me procesin e njohjes
ndërkombëtare të Kosovës, me nënkapituj te cilët fokusohen në arritjet e deritanishme të
diplomacisë për njohjen e Kosovës ku kam shtjelluar ne këtë temë se cilat kanë qenë arritjet më
te rëndësishme në këtë fushë. Tek nënkapitulli tjetër, Bashkëpunimi strategjik me SHBA,
shqyrtohet se cilat kanë qenë ato të mira që kemi fituar gjatë bashkëpunimit etj. Tek nënkapitulli
tjetër, Anëtarësimi në organizata ndërkombëtare, se sa e rëndësishme ka qenë bashkëpunimi me
organizata. Te pjesa Roli i diplomacisë publike për njohjen e Kosovës, jam munduar të tregoj
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diplomacinë si një mjet i fuqishëm i për politikën e jashtme të një shteti sovran.
Kapitulli i katërt me titull Mbi mundësitë e suksesit për arritjen e njohjes ndërkombëtare, ka për
qëllim arritjen e synimit për integrim të plotë, dhe brenda një periudhe optimale, të vendit si
anëtar i barabartë në bashkësinë e shteteve të lira. Në kapitullin e pestë, të emërtuar
Metodologjia, trajton metodat e përdorura gjatë hartimit të këtij punimi që shërbejnë si mjete për
mbledhjen dhe analizimin e të dhënave me qëllim të vërtetimit apo të përgënjeshtrimit të
hipotezave të temës së trajtuar. Në kapitullin e gjashtë të quajtur Deklarimi i Problemit kam
paraqitur çështjen preokupuese të këtij punimi e cila është zbehja e zhvillimit të diplomacisë
publike pas vitit 2010, dhe nevojën që Kosova ka për zhvillimin e diplomacisë publike.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Njohja e Kosovës si çështje e politikës së jashtme
“Njohja ndërkombëtare e pavarësisë dhe e sovranitetit të Kosovës do të mbetet prioritet i
Ministrisë së Punëve të Jashtme. Procesi i njohjes së Kosovës ka treguar se shteti i Kosovës është
një realitet i pandryshueshëm dhe një faktor i domosdoshëm i paqes dhe i stabilitetit në rajon. Më
së miri kjo dëshmohet nga fakti i njohjes formale të Kosovës nga të gjitha vendet fqinje (me
përjashtim të Serbisë), shumica dërrmuese e shteteve nga rajoni dhe komunitetit Euroatlantik.
Arritjet e deritanishme janë një meritë e diplomacisë proaktive dhe dinamike të Kosovës, por
edhe një meritë e partnerëve tanë ndërkombëtarë që kanë mbështetur procesin e njohjes dhe kanë
lobuar në emër të Kosovës. Ministria e Punëve të Jashtme do të mbetet fuqimisht e angazhuar
për të lobuar për njohje ndërkombëtare nga ana e shteteve anëtare të OKB-së, me qëllim të
forcimit të pozicionit ndërkombëtar të Kosovës dhe për të vendosur marrëdhënie diplomatike me
shumicën e shteteve anëtare të OKB-së” (Jashtme, 2015).
“Republika e Kosovës ka siguruar 116 njohje, në këtë mënyrë ka arritur qëllimin për të pasur më
shumë se 100 vende që e njohin Kosovën. Përkushtimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme për të
përfunduar procesin e njohjeve ndërkombëtare duhet të përqendrohet në një komunikim
diplomatik me shtetet e mëdha që nuk e kanë njohur ende Kosovën, si brenda Evropës po ashtu
edhe përtej saj.
Qeveria e Kosovës do të vazhdojë të mbetet fuqishëm e përkushtuar për normalizimin e plotë të
marrëdhënieve ndërshtetërore me Serbinë dhe vazhdimin e dialogut që do të synohet të
finalizohet më njohjen e ndërsjellë e që do të mundësonte ndërtimin e paqes së qëndrueshme në
mes të dyja vendeve dhe vendosjen e marrëdhënieve diplomatike e të mira fqinjësore, në frymën
evropiane.
Me rritjen e numrit të njohjeve, prioritet vazhdon të mbetet vendosja e marrëdhënieve
diplomatike me shtetet që e kanë njohur Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran.
Marrëdhëniet diplomatike fuqizojnë njohjen e Kosovës nga një shtet dhe forcojnë pozitën si një
anëtar i plotë i bashkësisë ndërkombëtare. Gjithashtu, këto marrëdhënie kanë potencial për të
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sjellë përfitime të tjera të rëndësishme, siç janë investimet e huaja, shkëmbimet tregtare etj”
(Jashtme, 2015).
“Në kontekstin e rëndësisë për qytetarët dhe institucionet e Republikës së Kosovës, forcimi i
subjektivitetit ndërkombëtar të vendit imponohet si prioritet strategjik. Në mënyrë specifike, i
rëndësisë së veçantë mbetet shtimi i numrit të njohjeve, me fokus te pesë vendet e Bashkimit
Evropian, forcimi i vazhdueshëm i partneritetit strategjik me SHBA, derisa vendosja dhe thellimi
i marrëdhënieve dypalëshe gëzon një rol të veçantë, njësoj sikundër edhe anëtarësimi në
organizata ndërkombëtare. Si pasojë e mosnjohjes nga disa anëtarë të BE-së dhe NATO-s, si
rrugëtimi drejt BE-së ashtu edhe ai drejt NATO-s mbetet i vështirë për Kosovën. Intensifikimi i
dialogut politik me BE-në në njërën anë dhe NATO-n në anën tjetër është instrument i
rëndësishëm i forcimit të kredibilitetit dhe mjet për thellim të bashkëpunimit.
Republika e Kosovës angazhohet në marrëdhënie të mira me shtetet fqinje dhe në thellim të
marrëdhënieve strategjike. Kosova po ashtu i dedikohet anëtarësimit dhe pjesëmarrjes në
organizata ndërkombëtare, si dhe promovon në vazhdimësi vlerat, imazhin dhe interesat
ekonomike të vendit” (Anon., 2013).
Duke pasur parasysh ato që u thanë më lartë, objektivat strategjike të politikës së jashtme të
Republikës së Kosovës janë:
•

Forcimi i subjektivitetit ndërkombëtar;

•

Integrimi në strukturat Euroatlantike;

•

Promovimi i marrëdhënieve të mira fqinjësore;

•

Promovimi i vlerave të përgjithshme dhe i imazhit të Republikës së Kosovës në botë;

•

Promovimi i interesave ekonomike të Republikës së Kosovës.

Njohjet e reja dhe rrumbullakimi i subjektivitetit ndërkombëtar me anëtarësimin në Kombet e
Bashkuara, mbeten sfidat kryesore për Kosovën, edhe 10 vjet pas shpalljes së pavarësisë. Me 116
njohje, Kosova, vlerësohet se ka krijuar tashmë një subjektivitet ndërkombëtar, por të
papërmbyllur, përderisa nuk siguron edhe një normalizim të raporteve me Serbinë, nga e cila e
ka deklaruar pavarësinë e plotë me mbështetjen e aleatëve ndërkombëtarë më 17 shkurt të vitit
2008. Ky normalizim, besohet se do t’ia hapte Kosovës dyert drejt anëtarësimit të saj në OKB.
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Arritjet dhe aspiratat e shtetit të Kosovës, janë diskutuar si temë nga Akademia Diplomatike e
Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, ku ka mbizotëruar pikërisht çështja e njohjes dhe e
subjektivitetit ndërkombëtar.
“Kosova është ballafaquar dhe vazhdon të përballet me shumë pengesa rreth perspektivës së saj,
sigurisë dhe ekzistencës. Pavarësia e Kosovës u bë realitet vetëm pas shpërbërjes së përgjakshme
të ish-Jugosllavisë, ndërhyrjes së NATO-s, vendosjes së Kosovës nën administrimin e
përkohshëm të Kombeve të Bashkuara dhe deklaratës së pavarësisë, e cila më pas ishte pranuar si
legjitime edhe nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë. Aktualisht ka 116 shtete që e kanë
njohur Kosovën dhe e di që Qeveria po punon shumë që të shtohet numri i njohjeve duke i
vlerësuar njohjet e reja si shumë të rëndësishme për subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës”
(Lire, 2018).
Një ndër problemet e rëndësishëm dhe të vështirë që është shfaqur në politikën e jashtme të
Kosovës lidhet edhe me tërheqjen e njohjeve zyrtare të Kosovës nga rreth 15 shtete si rrjedhojë e
fushatës së Serbisë kundër njohjeve të Republikës së Kosovës. Megjithëse kjo fushatë është e
dënuar që të dështojë në fund të fundit, ajo është penguese tani për tani dhe kërkon shtimin e
madh të përpjekjeve nga politika e jashtme dhe diplomacia e Kosovës. Përpjekjet qeveritare të
Kosovës përgjatë vitit të fundit për të vendosur reciprocitet në marrëdhëniet ekzistuese mes
Kosovës dhe Serbisë kanë qenë një përpjekje e lavdërueshme në këtë drejtim.
Gjithsesi, pavarësia e Republikës së Kosovës është një realitet i pakthyeshëm. Atë e kanë
mbështetur më shumë se gjysma e vendeve anëtarë të OKB-së ndër të cilët shtete shumë të
fuqishëm me në krye Sh.B.A.
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2.2 Njohja e Kosovës si çështje e diplomacisë publike
Bota moderne në aspektin e marrëdhënieve ndërkombëtare karakterizohet nga rritja dhe
avancimi i shpejtë i diplomacisë publike, posaçërisht në vendet e vogla dhe ato që janë në
zhvillim, apo vendet që nuk kanë influencë klasike përmes diplomacisë dhe ndikimit ushtarak
apo ekonomik, pra në kategorinë e shteteve në të cilat zhvillimi i diplomacisë publike është i
nevojshëm, duke përfshirë Republikën e Kosovës. Duke i parë këto rrethana, edhe institucionet e
Kosovës, respektivisht bartësja e politikës së saj të jashtme, Ministria e Punëve të Jashtme, i
kushton vëmendje të posaçme diplomacisë publike dhe aplikueshmërinë së saj në aktivitetet
politike e diplomatike.
Para se të vazhdohet tutje me trajtimin në thelb të problematikës dhe esencës së kësaj teme, është
parë e rëndësishme që fillimisht të trajtohet historiku i shfaqjes dhe zhvillimit të ministrisë së
punëve të jashtme si një ndër institucionet kryesore, gati në secilin shtet modern, që është
bartësja kryesore e politikës së jashtme dhe diplomacisë (pa marrë parasysh llojin) të shteteve
respektive. Përveç shërbimit diplomatik, shumë shtete kanë një ministri të ngarkuar, e cila
zakonisht njihet si ministria e punëve të jashtme (MPJ). “Ministria e punëve të jashtme ka dalë
në skenë relativisht vonë: gati tre shekuj pas shfaqjes së përfaqësuesve diplomatikë rezidente.
Deri në shekullin e XVII, përgjegjësinë për aktivitetin diplomatik në shtetet e Evropës e kishin
strukturat burokratike që ndryshonin nga vendi në vend. Franca ishte e para që ndryshoi këtë
traditë me krijimin e ministrisë së jashtme ose “Ministrisë së punëve të jashtme” siç e njohim sot,
nga Kardinali Richelieu, ministri legjendar i mbretit Luigji i trembëdhjetë” (G.R.Beridge, 2001).
Ky zhvillim i rëndësishëm kishte si qëllim ruajtjen e ekuilibrit midis shteteve evropiane, është
parim themelorë i politikës së jashtme dhe duhet të jetë e domosdoshme që të gjitha kryeqytetet
të dërgohen ambasadorë. “Megjithatë, këshilli për çështjet e politikës së jashtme dhe
administrimi i diplomacisë nga institucioni i ministrisë së punëve të jashtme të kryesuar nga
“ministri i jashtëm” u bë rregull i qëndrueshëm ne Evropë vetëm në shekullin XVIII-të.
Pavarësisht që ministritë e jashtme në Evropë kishin lindur më herët, ato kishin mbetur të vogla
dhe vetëm në shekullin e XIX-të u bë e mundur të merrnin rol dhe të zhvilloheshin.
Në atë kohë ministritë ishin të ndara në njësi administrative të ndryshme (departamente dhe
zyra), organizuar mbi bazën e specializimit për një funksion të caktuar për shembull për
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protokollin ose traktatet, ose mbi baza të zonave gjeografike” (G.R.Beridge, 2001). “Një nga
detyrat e ministrisë së jashtme është të sigurojë personelin e nevojshëm dhe kushtet e punës për
përfaqësitë diplomatike dhe konsullore jashtë vendit, në këtë kategori hynë puna për rekrutimin,
trajnimin dhe përzgjedhjen e personelit për secilin post pune jashtë vendit” (G.R.Beridge, 2001).
“Ministritë e jashtme përpiqen të promovojnë me mënyra të ndryshme koordinimin e
marrëdhënieve me jashtë, ato më të mëdhatë përpiqen së pari ta bëjnë duke ruajtur e theksuar
parimin gjeografik në organizimin e departamenteve të tyre. Për shembull është e kuptueshme
që, nëse një treg i madh për eksportin shtetëror të armatimeve mbivendoset me një zonë me
probleme të mëdha të të drejtave të njeriut koordinimi i politikave në këto dy çështje lehtësohet
shumë nëse ekziston një departament i veçantë që merret me këtë rajon.
Si e promovon ministria e punëve të jashtme koordinimin përtej dyerve të saj? Një mënyrë
standarde është ruajtja e kontrollit mbi të gjitha përfaqësitë diplomatike dhe konsullore jashtë, si
dhe kërkesa që çdo zyrtarë i ministrive të tjera, i atashuar në përfaqësitë jashtë vendit, të
raportojnë në qendër nëpërmjet ambasadorit” (G.R.Beridge, 2001) “Në shumicën e shteteve sot
ministria e punëve të jashtme duhet të ndajë ndikimin mbi formulimin e politikës së jashtme me
ministritë e tjera dhe me agjencitë zbatuese. Së këndejmi, vlerësohet se Republika e Kosovës, si
shtet i ri dhe pa ndonjë përvojë të spikatur diplomatike dhe me mundësi të kufizuara financiare,
ekonomike dhe ushtarake, domosdoshmërisht duhet të zhvillojë diplomacinë publike me qëllim
të arritjes së interesave të saj në sferën ndërkombëtare” (Ministria e Puneve te Jashtme, 2018).
Studiuesit Baliqi, Brovina & Nuhiu konsiderojnë se për ndërtimin e një baze të fortë dhe solide
të diplomacisë publike, mjeti kryesor që duhet të zhvillohet nga Kosova është komunikimi.
Nëpërmjet komunikimit mbahen diskutime, negociata, bëhet njoftimi për hapat e zhvillimit të
shtetit, bëhet lobimi, rritet imazhi pozitiv dhe të gjitha këto çojnë në njohjen e shtetit të ri dhe në
marrëveshjet multilaterale dhe dypalëshe të bashkëpunimit. Me qëllim të shpjegimit të formës së
përdorimit të komunikimit në diplomacinë publike, që Republika e Kosovës ka filluar të përdorë
dhe të zbatojë në praktikë dhe e cila ka sjellë tashmë rezultate të prekshme që kanë nevojë për
përmirësim, ende ka mbetur rrugë e gjatë me shumë sfida politike, ekonomike, diplomatike dhe
demokratike derisa Kosova të arrijë një nivel të kënaqshëm” (Baliqi, 2013). Nga të gjeturat dhe
analizat e bëra rezultojnë se hipoteza e ngritur nga ana jonë është e vërtetuar edhe nga studiuesit
dhe ekspertët e tjerë, të cilët janë promotorë të diplomacisë publike.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Objekti kryesor i kësaj teme është shtjellimi i rolit të diplomacisë, gjë që mendoj se edhe është
lloji më i përshtatshëm për shtetin e Kosovës për arsye se është ndihmesë në shtet-formimin dhe
ndërtimin e demokracisë së vendit. Ndër të tjerash diplomacia promovon tolerancën,
transparencën dhe komunikimin efektiv në mes të shtetit dhe popullit.
Kosova si një shtet i ri dhe pa përvojë në projektimin, formësimin dhe zbatimin e politikave të
jashtme, ka ndjekur shpesh rrugën e diplomacisë tradicionale multilaterale duke marrë pjesë në
forume ndërkombëtare, ku me ndihmën dhe mbështetjen e shteteve mike është mundësuar
komunikimi shtete tjera, komunikim i cili që të ndodhte në nivelin bilateral do të merrte me
shumë kohë, energji dhe resurse, gjëra që një shtet i vogël dukshëm i ka të kufizuara. Prandaj
konsiderohet se diplomacia multilaterale është një mundësi e mirë për njohje dhe zhvillim në
rendin dhe arenën ndërkombëtare, mirëpo kërkon angazhim financiar më të madh, gjë të cilën
mund ta zëvendësojë diplomacia publike, sepse siç e kemi cekur gjatë punimit, diplomacinë
publike mund ta realizojmë edhe pa burime të mëdha financiare.
Angazhimi i lartë i të bërit diplomaci publike u vërejt gjatë viteve të para të pas pavarësimit të
Kosovës, si rrjedhojë e entuziazmit të udhëheqësve politik. Diplomacia publike ishte shumë
aktive sidomos gjatë vitit 2010, mirëpo pengesat të cilat u shfaqën gjatë rrugës së njohjes në
rrafshin ndërkombëtar bënë që si diplomatët, ashtu edhe populli të kalonin në një status më pak
proaktiv në të bërit diplomaci publike, si dhe duke mos përjashtuar edhe propagandën dhe
angazhimin e shtetit serb që të pengoj në çfarëdo integrimi dhe promovimi të Kosovës tek arena
ndërkombëtare.
Ka disa iniciativa të diplomacisë publike në Kosovë, disa nuk janë shfrytëzuar plotësisht dhe disa
nuk janë përfunduar, nuk janë arritur synimet apo të paktën nuk janë bërë të ditura rezultatet e
synuara. Përpjekjet kanë tendencë të jenë të fragmentuara në vend se të jenë më të lidhura
“organikisht” me një vizion të qartë dhe që në fund të ditës të gjitha t’i shërbejnë qëllimeve
strategjike të planifikuara. Aktivizmi dhe pasioni për vendin mund të kanalizohen më mirë
përmes formulimit të një vizioni gjithëpërfshirës, transparencës dhe komunikimi i drejtpërdrejtë
nga qeveria. Sikur entuziazmi i secilit postim në rrjetet sociale të bërë nga individët e caktuar të
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përkthehej në një mekanizëm gjithëpërfshirës dhe të koordinuar, do të kishte gjithsesi jehonë
pozitive në arenën ndërkombëtare.
Ka disa iniciativa të diplomacisë publike në Kosovë, disa nuk janë shfrytëzuar plotësisht dhe disa
nuk janë publikuar. Përpjekjet kanë tendencë të jenë të fragmentuara në vend se të jenë më të
mëdha. Aktivizmi dhe pasioni për vendin mund të kanalizohen më mirë përmes formulimit të një
vizioni gjithëpërfshirës, transparencës dhe komunikimi i drejtpërdrejtë nga qeveria.

Sikur

entuziazmi i secilit postim në rrjetet sociale të bërë nga individët e caktuar të përkthehej në një
mekanizëm gjithëpërfshirës dhe të koordinuar, do të kishte gjithsesi jehonë pozitive në arenën
ndërkombëtare.
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4. METODOLOGJIA
Qasjet metodologjike të cilat janë përdorur në këtë punim janë: analiza e literaturës, analiza
historike dhe të dhënat të dorës së dytë por që natyrisht i kontribuojnë shtjellimit të temës në
përgjithësi. Punimi që po prezantohet këtu është bazuar kryesisht në të dhëna të dorës së dytë siç
janë punimet dhe libra të botuar nga persona të tjerë, si dhe të dhëna sasiore të cilat janë
mbledhur nga persona të tjerë dhe janë publikuar në ueb faqe të ndryshme të gatshme për
përdorim.
Hulumtimi cilësor është një metodë shkencore e vëzhgimit për të mbledhur të dhëna jo
numerike. Ky lloj i hulumtimit i referohet koncepteve, simboleve dhe përshkrimit logjik të
gjërave. “Qasjet kualitative të hulumtimit përdoren në shumë disiplina akademike, duke u
fokusuar veçanërisht në elementët njerëzorë të shkencave shoqërore dhe natyrore” (Libraries,
2018). “Analiza është ide teorike dhe praktike, ndarje apo bashkim i secilit element të
pajtueshëm për njohjen e fakteve të tyre, elemente plotësuese, segmente ose aspekte,
përgjithësim i elementeve të veçanta dhe plotësimi i pjesëve të tyre. Analiza njëkohësisht është
një lidhje kërkuese ndërmjet shkakut dhe pasojës dhe vendosjes së përfundimeve me ndihmën e
ndarjeve dhe bashkimit të të gjitha elementeve të tyre përbërëse” (Mazreku, 2015).
Nga të gjitha këto unë kam analizuar dhe shkëputur informacionet e duhura nga disa prej tyre,
duke i cituar ato në mënyrë të rregullt dhe duke e bërë kështu një punim të veçantë me shumë
llojshmëri mendimesh dhe analizash nga figura të njohura ndërkombëtarisht.
Me qëllim që punimi të ketë një bazë teorike të fortë, kam përdorur analizën e literaturës dhe
dokumenteve tjera të ndryshme mbi diplomacinë publike, të cilat tregojnë për metodat ose rrugët
e diplomacisë të përdorura nga Kosova për krijimin e politikës së saj mbi njohjen
ndërkombëtare.
Arsyeja përse u përdoren këto forma të hulumtimit për këtë punim ishte sepse ka shumë aspekte,
edhe në kërkim shkencor, që mund t’i perceptojmë nga përvoja profesionale. “Sepse para se të
krijojmë një dije të re, fillimisht ne kemi nevojë të njohim dijen ekzistuese mbi subjektin e
kërkimit. Kërkuesit efektive përdorin dijen ekzistuese dhe idetë nga të tjerët, si dhe do të
mbështeten në elementet e kërkimit të mëparshëm. Në rishikimin e literaturës, synimi është që të
mësohet sa më shumë që të jetë e mundur nga përpjekjet dhe puna që kanë bërë të tjerët, sepse
gjetjet në literature, mund të lidhen me projektin e kërkimit në një numër rrugësh përfshirë
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përcaktimin e problemit, objektivave, kuadrit konceptual, dhe metodave e procedurave” (Salihu,
2013). Arsye tjetër është që të sigurojmë kuptimin dhe sqarimin e rasteve studimore, objekteve të
hulumtimit, që nga mënyra historike e filozofike, duke mbledhur të dhëna e informacione me
qëllim krahasimin e rasteve apo duke u bazuar në një rast të vetëm studimor, për këtë arsye unë
kam përdorur edhe të dhënat sekondare sepse duhet të kuptuar më mire duke grumbulluar ide e
shumë studiuesve të kësaj fushe, dhe duke dhënë një përfundim të saktë dhe të përshtatshëm

12

5. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Praktika ndërkombëtare në raste të konfliktit brenda shtetit, si ai i Kosovës, mbart probleme.
Konfliktet brenda shteti përfaqësojjnë një anomali në kuadrin normativ tradicional të rendit
ndërkombëtar. Ashtu sic tregoi rasti i Kosovës, koncepti i qendërzuar tek sovrniteti dhe
paprekshmëria territoriale e shtetit zbuluan të ishin të dëmshmë, pasi për hir të tyre u sakrifikuan
vlerat njerëzore. Përpjekjet për të ruajtur rendin mund të prodhojnë efekt të kundërt, domethënë
luftë dhe mungesë rendi.
Kosova është një shtet që ka nevojë të konsolidoj subjektivitetin ndërkombëtar, të tërheq
interesin dhe investimet nga bizneset dhe investimet e huaja direkte, të angazhohet dhe të
bashkëpunoj me aleatët në mënyrë që të mund të bëhet anëtar i familjes euro-atlantike. Një gjë e
tillë kërkon angazhim maksimal dhe shpenzim të energjive, të kohës, resurseve dhe njohurive e
përvojës relevante. Për këtë arsyeje, Ministria e Punëve të jashtme e Kosovës, dhe institucionet
tjera relevante që merren me këtë fushë, janë mobilizuar për të gjetur forma dhe mënyra
alternative për të tejkaluar këto kufizime objektive dhe në të njëjtën kohë të arrijnë qëllimet dhe
objektivat e tyre politike dhe diplomatike.
“Diplomacia publike është një diplomaci e së ardhmes e cila dita-ditës po zë vend të
rëndësishëm në marrëdhënie ndërkombëtare. Veçanërisht zhvillimet e viteve të fundit si në
rrafshin politik, ekonomik, kulturor por edhe teknologjik, një gjë të tillë e bëjnë të
pashmangshme dhe çështje kohe kur çdo Ministri e Punëve të Jashtme të secilit shtet do të duhet
të mendoj mirë dhe të punojë fuqishëm në përkrahjen edhe më të madhe të punës së tyre përmes
diplomacisë publike” (Anon., 2010). Sot informatat janë tejkufitare gjë që mundëson edhe
komunikimi të jetë global dhe i pandalshëm në çdo kohë dhe në çdo vend. Në këtë kuptim
diplomacia luan dhe do të luajë rol jashtëzakonisht të madh në zhvillimin e marrëdhënieve,
bashkëpunimin dhe përafrimin e popujve dhe vendeve në shumë segmente të jetës. Diplomacia
shihet si një mënyrë për të hapur kulturat botërore për bashkëpunim. “Diplomacia publike duhet
të përdoret nga të gjitha shtetet që nuk kanë politikë ndikimin, ushtrinë etj., në procesin e
integrimit. Shtetet duhet të konsolidojnë diplomacinë publike duke i dhënë përparësi mundësive
të ofruara nga ky model i diplomacisë.
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Kosova si shtet i ri në të ardhmen e afërt, duhet të rris kapacitetin e Ministrisë së Punëve të
Jashtme dhe të përdorin Diplomacinë Publike si një element shumë efektiv dhe një mjet për
arritjen e qëllimeve politike” (Algayerova, 2010). “Kosova ka hapur ambasada në disa vende, ata
duhet të organizojnë konferenca, panaire tregtare për njohjen e kulturës dhe traditës sonë, pastaj
të organizojnë koncerte, të organizojnë muzikë, modë, javë të filmave etj. Të gjitha këto do të
ndihmojnë lobimin, imazhin dhe njohjen e shtetit të ri. Diplomacia publike duhet të jetë prioritet
i çdo qeverie në mënyrë që të arrijë objektivat në të gjitha sferat e jetës që ofron diplomaci
publike” (Baliqi, 2013).
Kosova ka kufizime financiare, megjithatë, diplomacia publike e suksesshme nuk varet vetëm
nga buxheti, sepse të gjithë qytetarët mund të përdoren si mjete për diplomacinë publike, qofshin
ata individë të zakonshëm, në qeveri, në shoqërinë civile, në sektorin privat, në diasporë apo
miqtë e Kosovës jashtë vendit.
Përfshirja e diasporës si pjesë integrale e strukturave të diplomacisë publike dhe shtrirja jashtë
vendit është vendimtare. “Diaspora e Kosovës është më shumë se gjysmë milioni njerëz. Secili
kosovar që jeton jashtë vendit është një ambasador i vendit në një farë mënyre. Qeveria mund të
jetë më strategjike në mobilizimin e diasporës, duke siguruar mjetet e nevojshme për të arritur
tek audienca më e gjerë, me pak kosto. Diplomacia Publike është një proces i vazhdueshëm dhe
duhet të trajtohet si i tillë. Kosova nuk mund të përballojë t'i japë fund përpjekjeve të saj me
“Fushata të rinjve evropianë” (Anon., 2017).
Si një vend i vogël, ajo ka nevojë për përpjekje të reja dhe gjithëpërfshirëse për të arritur tek
audiencat e ndryshme rreth botës. Mendimi këshillues i korrikut të vitit 2010 i Gjykatës
Ndërkombëtare të Drejtësisë e solli Kosovën përsëri në radarin e bashkësisë ndërkombëtare.
Opinioni, i mbuluar nga mediat në mbarë botën, është konsideruar të ketë legjitimuar shtetësinë e
Kosovës, dhe shpresa është se kjo do të çojë në njohjen pavarësisë së saj nga më shumë vende”
(Wahlisch&Xharra, 2011). Fakti që Kosova ka krijuar mundësi kontakti me shtetet që ende nuk e
kanë njohur përmes rrugëve të diplomacisë publike dhe digjitale, na bën të mendojmë se është
mënyra më e përshtatshme për të luajtur rol në rrafshin ndërkombëtar është diplomacia publike.
Megjithatë nuk përjashtohen përpjekjet për njohje dhe afirmim të shtetit të Kosovës, si me anë të
diplomacisë publike ashtu edhe asaj tradicionale, pasi që në fund të fundit e rëndësishme është që
të arrihen objektivat e politikës së jashtme të shtetit të Kosovës.
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6. VEPRIMTARIA DIPLOMATIKE PËR NJOHJEN NDËRKOMBËTARE
TË KOSOVËS

Shtet-ndërtimi i Kosovës është një proces i njëkohshëm i politikës së brendshme dhe i politikës
së jashtme, ku kjo e fundit synon të konfirmojë dhe legalizojë subjektivitetin ndërkombëtar të
shtetit të Kosovës. Në këtë kuadër procesi i njohjes së Kosovës ka qenë tepër i rëndësishëm gjatë
11 viteve, që nga shpallja e pavarësisë. Njohja e shtetit të pavarur të Kosovës nuk ka qenë dhe
nuk është një proces diplomatik i lehtë, por nga vlera historike që ka, duhet karakterizuar si
proces i suksesshëm.
Njohja nga 116 shtete të botës, ku përfshihen shtetet e grupit më të fuqishëm të botës G7, shtetet
kryesore të BE dhe të NATO-s, katër nga shtetet ish republika jugosllave, etj., duhet konsideruar
si dinamikë pozitive e procesit të shtet-ndërtimit të Kosovës si subjekt i pavarur i së drejtës
ndërkombëtare. Arritjet e deritanishme duhen vështruar si sukses i diplomacisë shtetërore të
Kosovës.
Republika e Kosovës synon një politikë të jashtme aktive, e cila duhet të jetë në përputhje me
synimet e popullit të Kosovës për integrime euro-atlantike, ruajtjen dhe forcimin e lidhjeve me
vendet mike, thellimin e marrëdhënieve të mira me vendet e rajonit, si dhe arritjen e statusit te
një partneri të besueshëm në luftën kundër kërcënimeve të sigurisë ndërkombëtare.
Politika e jashtme e Kosovës formulohet dhe zbatohet nga Ministria e Punëve të Jashtme e
Republikës së Kosovës. Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës ka për mision
mbrojtjen e interesave të Kosovës në raport me vendet e tjera dhe organizatat ndërkombëtare,
përfaqësimin e Kosovës në vendet e jashtme, ruajtjen dhe mbrojtjen e imuniteteve dhe
privilegjeve të misioneve diplomatike dhe personave të cilëve u takojnë ato sipas konventave dhe
zakoneve ndërkombëtare, zhvillimin dhe bashkërendimin e politikave në raport me vendet e
tjera, zhvillimin e marrëdhënieve të mira me të gjithë fqinjët. Ministria e Punëve të Jashtme e
Kosovës promovon dhe mbron politikat nacionale, kulturore e ekonomike të Kosovës në botë.
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6.1 Arritjet e deritanishme të diplomacisë për njohjen e Kosovës
Deri tani ndonëse ka ekzistuar një fushatë e gjërë e politikës së jashtme kosovare për të arritur sa
më shumë njohje të reja nga vendet që nuk e kanë njohur ende shtetin e Kosovës, gjithsesi për
këto 12 vite pavarësi mund të themi se kemi një subjektivitet të ndërkombëtarë të fortë por të pa
kompletuar ende. Krahas numrit të njohjeve që e ka rëndësinë e vet, gjithashtu duhet shiquar
edhe fakti se cilat shtete e kanë bërë këtë, së këndejmi me shtetet si SHBA, Britania e Madhe,
shumica e shteteve kyçe të BE-së e kanë njohur si dhe mbështetur Kosovën drejt konsolidimit të
shtetit dhe integrimit të saj në mekanizmat ndërkombëtarë. Mendimi këshilldhënës i Gjykatës
Ndërkombëtarë të Drejtësisë i cili thotë se deklarata e pavarësisë së Kosovës nuk bie ndesh me të
drejtën ndërkombëtare pa dyshim që është fitore e madhe Kosovës nga aspekti juridik dhe
politik. Ndonëse nuk ka fuqi detyruese ky vendim megjithatë mesazhi që përçon ky vendim
drejtë vendeve që e kundërshtojnë apo janë skeptik rreth pavarësisë së Kosovës është i
rëndësishëm duke marrë një legjitimim qoftë edhe i heshtur nga një mekanizëm kredibil
ndërkombëtarë për pavarësinë e Kosovës. Gjithashtu edhe akterët tjerë diplomatik të shteteve që
e mbështesin shtetësinë e Kosovës kanë bërë përpjekjet e tyre me angazhimin e tyre nuk
mohohet fakti që kanë ndikuar në sigurimin e njohjeve nga shtete të tjera. Në fushën e
ekonomisë, Kosova nëpërmjet diplomacisë nuk ka arritur ndonjë rezultat të kënaqshëm që do të
bënte jehonë apo do të kishte ndikim direkt në forcimin e subjektivitetit ndërkombëtarë të
Kosovës. Por kur jemi te sukseset, vlen të përmendet se suksesi i Kosovës për tu anëtarësuar së
pari në Garat Olimpike, pastaj pranimi i federatave të sporteve të popullarizuara si futbolli
respektivisht në UEFA dhe FIFA basketbolli ne FIBA e federata të tjera të ndryshme të sportit
mund të themi se ne këtë fushë është bërë një punë e madhe dhe shikuar përgjithësisht, është
kompletuar integrimi në këtë fushë por suksesi në këtë fushë nuk duhet të “monopolizohet”
vetëm tek akterët diplomatikë por edhe nga funksionaret e federatave dhe ndihmës së partnerëve
strategjik të Kosovës.
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6.2 Bashkëpunimi Strategjik me SHBA
Marrëdhënia dhe partneriteti strategjik në mes të Republikës së Kosovës dhe Shteteve të
Bashkuara të Amerikës mbetet prioritet konstant i politikës së jashtme të vendit tonë. Partneriteti
strategjik në mes të Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka mbetur i palëkundur
pavarësisht ndryshimeve të brendshme politike të dy vendeve. Politika jonë e jashtme vazhdon të
jetë në linjë me diplomacinë e SHBA-së dhe rregullat e përgjithshme të së drejtës
ndërkombëtare. Partneriteti strategjik përveç pozicionimit të përbashkët liberal/ekonomik
përmban dhe dimensionin gjeopolitik të ndërlidhjes së rajoneve të kontinenteve të ndryshme në
avancimin e interesave reciproke.
Krahas kultivimit të marrëdhënieve me të gjitha hallkat e pushtetit federal, vëmendje e veçantë
do i kushtohet forcimit të partneritetit me shtetin e Ioëa-s. Partneriteti me shtetin e Ioëa-s është
dëshmi praktike e zgjerimit të partneritetit në aspekte të ndryshme, ku krahas partneritetit politik
kemi bashkëpunim në rrafshin e sigurisë, zhvillimit ekonomik, arsimit dhe diplomacisë publike.
Për më shumë, bashkëpunimi me shtetin e Ioëa-s ndërlidhet në aspektin e sigurisë përmes Ioëa
National Guards dhe përmes Ioëa Sister States. Kjo e dyta mundëson bashkëpunim në arsim,
ekonomi, sundim të ligjit, kulturë dhe agro-kulturë. Përmes kësaj, synojmë që sa më shumë
komuna të Kosovës të përfshihen në bashkëpunim në rrafshe të ndryshme profitabile.
Qeveria e Republikës së Kosovës të vazhdojë bashkëpunimin me Ioëa National Guard në
aspektin e sigurisë, ku kontributi i tyre në proceset e tanishme të transformimit të Forcës së
Sigurisë së Kosovës në Forcat e Armatosura të Kosovës mbetet esencial.
Republika e Kosovës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhjetëra marrëveshje të
nënshkruara në nivelin qeveritar në fusha të ndryshme të bashkëpunimit si: arsim, kulturë,
investime, sundim të ligjit, armë të shkatërrimit në masë e të tjera. Të gjitha këto marrëveshje
janë për përfitim të drejtpërdrejt të qytetarëve të shteteve respektive. Krahas këtyre
marrëveshjeve synohet thellim i mëtejmë i këtij partneriteti strategjik në ngritjen e numrit të
marrëveshjeve të bashkëpunimit me shtete specifike dhe në nivel federal.
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6.3 Anëtarësimi në organizatat ndërkombëtare
Rëndësi të veçantë për Republikën e Kosovës paraqet anëtarësimi në organizata ndërkombëtare.
Në këtë frymë, Republika e Kosovës angazhohet për zgjerimit të gamës së organizatave në të
cilat është anëtare, avancim në statusin e anëtarit të barabartë brenda organizatave pjesë e të
tanimë cilave është dhe dhënien e kontributit pozitiv brenda këtyre organizatave.
Anëtarësimi në organizata shumëpalëshe i mundëson Republikës së Kosovës avancimin e
interesave shtetërore në kuadër të kornizës institucionale të organizatave në fjalë, përmirësimin e
imazhit shtetëror dhe forcimin e rolit si kontribuues për paqen, sigurinë dhe zhvillimin
ndërkombëtar. Në mesin e organizatave shumëpalëshe, prioritet mbetet anëtarësimi i Republikës
së Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, NATO dhe BE, si dhe në Interpol, Këshill
të Evropës dhe UNESCO.
Vendimi rreth aplikimit për anëtarësim ne mekanizma shumëpalësh bazohet në perspektivën
zhvillimore të vendit si dhe fushat me prioritet e që kanë të bëjnë me sundim të ligjit, të drejtat e
njeriut, demokratizim, siguri, arsim, shkencë, shëndetësi dhe zhvillim ekonomik.
Republika e Kosovës synon anëtarësimin sa më të shpejtë në Interpol, Këshill të Evropës dhe
UNESCO. Gjithashtu, Republika e Kosovës angazhohet për avancim të statusit në kuadër të
Organizatës Ndërkombëtare të Frankofonisë.
Rëndësi të veçantë Republika e Kosovës i kushton avancimit të statusit, në anëtar të barabartë me
të drejta të plota, në kuadër të organizatave a nismave pjesë e të cilave është si vëzhgues,
pjesëmarrës apo në cilësi tjetër të ngjashme.
Përmes këtij objektivi synohet:
•

Anëtarësimi në OKB,

•

Finalizohet anëtarësimi në Interpol dhe UNESCO, si dhe avancimi i statusit në anëtar në
Organizatën e Frankofonisë,

•

Anëtarësimi në Këshill të Evropës,

•

Avancimi i statusit në anëtar me të drejta të plota në organizatat/nismat rajonale pjesë e të
cilave tanimë është Kosova, por me status tjetër (vëzhgues, pjesëmarrës apo tjetër).
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Treguesit e matjes të këtij objektivi në të ardhmen do të jenë:
•

Anëtarësimit në Interpol,

•

Avancimi i statusit në shtet anëtar i Organizatën e Frankofonisë dhe në organizata e
nisma të tjera,

•

Anëtarësimi në UNESCO,

•

Fillohet procesi i anëtarësimit në Këshill të Evropës
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6.4 Roli i diplomacisë publike për njohjen e Kosovës
Diplomacia marrë në tërësi, paraqet mjetin më të rëndësishëm të operimit të politikës së jashtme
së një shteti sovran. Diplomacia si nocion ka të bëj me angazhimin dhe përpjekjet e qeverisë së
një shteti që ka për qëllim krijimin apo ndryshimin marrëdhënieve me shtete tjera te huaja dhe
me organizatat ndërkombëtare regjionale dhe globale duke marrë një pozicion më të favorshëm
kundrejt shteteve tjera. Pasi që diplomacia publike, është një nga llojet e diplomacisë dhe
përpjekjeve të ndryshme të projektuara dhe promovuara nga qeveria që synon të komunikojë
drejtpërdrejtë me opinionin publikun e jashtëm Qeveria duhet të angazhohet që më tërë
kapacitetet e saja të përdor diplomacinë publike ashtu që të orientohet e pse jo të kontrollohet
opinioni publik i jashtëm për qëllimet dhe interesat strategjike të saja. Përpjekjet e diplomacisë
duhet të përqendrohen në vendet që janë më të rëndësishme për interesat tona dhe jo në ato që
perceptohen të jenë më të lehta për ndikuar.
“Diplomacia publike përfshin të gjitha përpjekjet zyrtare për të bindur sektorët e synuar të
mendimit të jashtëm për të mbështetur ose toleruar qëllimet strategjike të qeverisë. Metodat
përfshijnë deklarata nga vendimmarrësit, fushatat e synuara të kryera nga organizatat qeveritare
të dedikuara për diplomacinë publike dhe përpjekjet për të bindur mediat ndërkombëtare që të
portretizojnë politikën zyrtare në mënyrë të favorshme për audiencat ndërkombëtare” (Baliqi,
2010). Pra diplomacia publike në instancë të fundit midis tjerash ka për synim që legjitimoj
politikat zyrtare të saja në opinionin e jashtëm dhe mbi këtë bazë të sigurohet si mjet presioni në
arenën ndërkombëtare për të shtyrë agjendën respektivisht politikat e saja që ngërthejnë në vetë
qëllimet dhe interesat strategjike të saja. Shumë shtete të mëdha e kanë përdorur këtë formë të
diplomacisë duke marrë më të drejtë titullin shtete hegjemoniste ku duke u bazuar në forcën
ekonomike dhe ushtarake tentojnë të i shtrijnë politikat e tyre që ngërthejnë pa dyshim interesat
strategjike të saj dhe diplomacia publike pikërisht në këtë fazë aktivizohet duke bërë përpjekje që
nëpërmjet legjitimimit të saj nga ana e opinionit publik të huaj të krijohen kushtet për zbatimin
dhe jetësimin e politikave të saja.
Fitimi i mendjes së publikut të huaj mund të çojë në rezultate të ndryshme paqësore ose madje
edhe të terrorizojë rezultate të këqija. “Diplomacia publike përdoret gjithashtu si një mënyrë e
propagandës si për shembull nga Turqia, Rusia dhe Kina. Manipulimi i medias dhe
keqinterpretimi ndihmon në fshehjen e shumë problemeve të brendshme dhe paqëndrueshmërinë
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politiko-ekonomike” (Eva Karin Olson, 2017). Pra, diplomacia publike është rezultat i një bote
moderne dhe më demokratike që nën dritën e zhvillimit të globalizmit dhe mundësive të
favorshme të komunikimit, shtetet nëpërmjet kësaj lloj diplomacie dhe ministrive të tyre të
punëve të jashtme mund të përhapin idealet, kulturën dhe interesat e tyre për pjesën tjetër të
botës.
Qeveritë gjithmonë përpiqen të komunikojnë me publikun e huaj në mënyrë që të eksportojnë
kulturën e tyre dhe qëllimet e tyre kombëtare. Rëndësia e diplomacisë publike është se ajo
promovon një imazh të mirë të një shteti ose një udhëheqësi shtetëror dhe është i dobishëm për
qëllime afatgjata, tërheqjen e investimeve, imazhin e përgjithshëm të mirë dhe nganjëherë
turizmin pra për të krijuar avantazhe edhe në aspektin ekonomik. Diplomacia publike duket se
është një instrument për lehtësimin dhe mbështetjen e procesit të rindërtimit të imazhit kur ajo
rëndom mund të dëmtohet. Diplomacia publike tradicionalisht nënkupton komunikimin qeveritar
të fokusuar në audiencat e huaja për të arritur ndryshime në zemrat dhe mendjet e njerëzve dhe
natyrisht të fitoj përkrahjen e tyre në lidhje me politikat e saja që të i sigurojnë asaj një përparësi
në marrëdhëniet ndërkombëtare për imponimin dhe jetësimin e tyre.
Po ashtu diplomacia përfshin edhe mënyrën se a mund të jetë në gjendje një shtet për të ndikuar
një publik të gjerë të një shteti dhe shoqërie tjetër. Ka shumë autorë që trajtojnë qëllimet dhe
objektivat e diplomacisë publike. Qëllimi i parë dhe më i aplikueshëm i diplomacisë publike
është ai që këtë formë diplomacie e definon si aftësia që një shtet të ndikojë në qeveritë e huaja
ndërmjet organizatave dhe aktorëve jo qeveritarë.
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7. MBI MUNDËSITË E SUKSESIT PËR ARRITJEN E NJOHJES
NDËRKOMBËTARE
Nga momenti historik i shpalljes së pavarësisë së Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran
natyrshëm e tërë politika e jashtme kosovare me ndihmën e partnerëve të saj kanë filluar të
lobojnë anë e kënd botës për sigurimin e një numri sa më të madh të njohjeve në aspektin sasior
duke menduar se rritja e numrit të madh të shteteve që do ta njohin Republikën e Kosovës do të
forcohej subjektiviteti ndërkombëtarë i saj në arenën ndërkombëtare. Megjithatë, sado e mençur
të jetë politika e fokusimit të përpjekjeve për sigurimin e njohjeve sa më të shumta në numër, kjo
nuk mjafton po të mbajmë parasysh se Kosova ka nenvojë që të zhvillohet shumë edhe në të
gjitha fushat tjera.
Konsideroj se për Kosovës ka qenë jetike mbështetja e aleatëve perëndimor ku shtetet kyçe si
SHBA-ja, Britania e Madhe, pastaj shtetet kryesore te BE-se e kanë njohur shtetësinë e Kosovës
dhe kanë themeluar marrëdhënie diplomatike si dhe më e rëndësishmja kanë zhvilluar shumë
projekte për të ndihmuar në forcimin e subjektivitetit ndërkombëtarë, konsolidimin e shtetit, si
dhe zhvillimin e gjithmbarshëm të saj. Gjithashtu me tërë angazhimin e madh dhe përkundër
Mendimit Këshilldhënës të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë që thekson se shpallja e
pavarësisë nuk bie ndesh me të drejtën ndërkombëtare që padyshim paraqet një fitore tejet të
rëndësishme për forcimin e subjektivitetit ndërkombëtarë të saj, prapë se prapë ka dështime të
tilla si dështimi 2 here madje i Kosovës për tu bërë pjesë e Interpolit, dështimi për tu bërë pjesë e
UNESCO-së si dhe privimi i ashpër i lëvizjes së lirë duke mos i liberalizuar vizat për qytetarët e
shtetit tonë, i kanë vënë hije shtetësisë së Kosovës në arenën ndërkombëtare aq më tepër kur së
fundi duhet të mbajmë parasysh edhe dukurinë e tërheqjes së njohjeve nga disa shtete që e kishin
njohur më përpara shtetin e Kosovës si pasojë e një fushatë të madhe të udhëhequr nga
kundërshtari kryesor i shtetësisë së Kosovës – Republika e Serbisë.
Vështruar nga pikëpamja juridike dhe duke u mbështetur në Traktatin e Montevideos të vitit
1933 apo dokumente të tjerë të së drejts ndërkombëtare, çështja e tërheqjes së njohjeve shtetërore
është e dyshimtë dhe e diskutueshme, por gjithsesi, këto tërheqje të njohjeve e cenojnë mjaft
imazhin e shtetit të Kosovës para opinionit publik ndërkombëtare.
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Në anën tjetër, përvoja në aspektin ndërkombëtar me rastin e Tajvanit (zyrtarisht Republika e
Kinës) tregon se nuk ka rëndësi të “domosdoshme” apo “jetike” njohja e pavarësisë së një shteti
në arenën ndërkombëtare. Për shkak të ndikimit të madh ushtarak dhe politik të Kinës në botë,
Tajvani nuk ka arritur të mbledhë më shumë se 21 njohje ndërkombëtare. Për më tepër, Tajvani
ka një kundërshtar politik që fuqishëm që e kundërshton pavarësinë e saj, Kinën, kurse Kosova
ka Serbinë. Kina—vendi i dytë më i fortë ushtarakisht dhe ekonomikisht në botë, anëtare e
përhershme e Këshillit të Sigurimit në OKB, një superfuqi politike dhe ushtarake, do apo nuk do
ShBA-ja ta pranojë e në rastin tonë kemi një Serbi që krahasuar më fuqinë e Kinës është shumë
larg saj por ajo saboton dhe madje arrin të shantazhoj edhe në çështje më të imëta Kosovën.
Tajvani është shtet demokratik me sundim të fortë të ligjit dhe nivel tejet të ulët të korrupsionit.
Është ekonomia e 19-të më e madhe në botë (pjesë e Katër Tigrave Aziatikë) dhe shquhet për
industrinë tepër të avancuar teknologjike dhe elektronike. Ai renditet lart në liritë e shtypit, në
sistemin shëndetësor, edukimin publik, liritë ekonomike si dhe zhvillimin njerëzor. Pra, rasti i
Tajvanit na tregon qartë që suksesi në njohjet, edhe pse të rëndësishme, nuk janë parakusht
absolutisht i fortë për mirëqenien, bashkëpunimin ndërshtetëror dhe forcimin e subjektivitetit
ndërkombëtarë. Në fakt, Tajvani e ka ndërtuar më shumë shtetësinë e tij nga mirëqenia sesa
mirëqenien nga shtetësia. Si vend i zhvilluar, ai është bërë mjaft atraktiv për vendet e tjera që ato
të vendosin marrëdhënie diplomatike me të, të forcojnë bashkëpunimin ekonomik duke lidhur
marrëveshje tregtare duke u kthyer në oazë të investimeve të huaja etj. Falë mirëqenies, sundimit
të rendit dhe ligjit edhe pse nuk e kanë njohur shumë vende, tajvanezët e kanë fituar besimin të
lëvizin pa viza në 153 vende të botës duke përfshirë edhe Evropën. Pra me këtë shembull shihet
qartë se suksesi apo mos suksesi një njohjen ndërkombëtarë nuk paraqet një kusht esencial për
zhvillim të gjithmbarshëm dhe forcimin e bashkëpunimit ndër shtetërorë në të gjitha fushat.
Meqë kemi thënë më lartë se diplomacia publike, krahas formave tjera të ushtrimit të aktivitetit
diplomatik, shihet si një mënyrë e promovimit të interesave dhe vlerave të shtetit përmes
kuptimit, ndikimit dhe informimit të audiencës së huaj në rastin e Tajvanit vërehet qartë që ky
shtet përmes zhvillimit të vet dhe bashkëpunimit me shumë shtete sidomos në fushën e
ekonomisë e ka përdorur mjaft shumë dipolmacinë publike për të ushtruar ndikimin e saj tek
shtetet tjera duke ndikuar në opinionet publike të shteteve të huaja në përputhje me interesat e
saja politike e gjeo-strategjike. Duhet pasur parasysh që vetëm me forcim të sundimit të ligjit,
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zvogëlimi i korrupsionit si dhe me rritjen e zhvillimit ekonomik ato e arrijnë efektin e vet edhe
në arenën ndërkombëtare, rritet imazhi dhe kapacitetet e shtetit që krahas formave të tjera të
diplomacisë në përgjithësi kurse me diplomacinë publike në veçanti të arrijë qëllimet e veta
politike. prandaj politika e jashtme kosovare duhet të fokusohet në forcim të bashkëpunimit me
vendet tjera, bashkërendimin e punëve dhe projekteve me partnerët strategjik që fuqishëm e
mbështesin shtetësinë e Kosovës për afirmimin dhe mbrojtjen e interesave shtetërorë të saj në
arenën ndërkombëtare. Nuk duhet bërë hapa të ngutshëm në proceset e integrimeve të Kosovës
nëpër mekanizmat ndërkombëtarë pa një koordinim të punëve me partnerët strategjik të Kosovës
në mënyrë që në çdo tentim të integrimit të arrihen qëllimet e jo si nga përvoja e kaluar me rastet
në Interpol dhe UNESCO që krahas mos arritjes së suksesit në anëtarësim në këto mekanizma,
në planë të gjerë dëmtohet rëndë imazhi i saj politik në arenën ndërkombëtare dhe përkthehet në
fitore politike të atyre shteteve që e kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës.
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